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Araflt›rma Makalesi

Koyun Pseudotüberküloz'unun Allerjik Deri Testi ile
Teflhisi Üzerinde Çal›flmalar*

Yahya KUYUCUO⁄LU
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dal›, Afyon - TÜRK‹YE

Gelifl Tarihi: 19.08.2002

Özet: Bu araflt›rma, allerjik deri testinin koyun pseudotüberküloz'unun teflhisinde kullan›labilirli¤inin belirlenmesi amac›yla yap›ld›. Bu
amaçla ayr› metotlarla haz›rlanan 2 de¤iflik allerjen kullan›ld›. Çal›flmada kullan›lan allerjenler C. pseudotuberculosis NVH 3368
suflundan haz›rland›. Bu çal›flma Konya bölgesindeki iflletmelerde bulunan 300 koyun üzerinde yürütüldü. Enfekte, flüpheli ve sa¤l›kl›
koyunlarda 2 farkl› allerjenin 4 ayr› yoldan etkisi incelendi (P < 0,05). Enfekte koyunlarda allerjik testlerle pozitif bulunan 73 (%
73,0) koyundan 61'i (% 83,5) SAT, 60'› (% 82,1) postmortem muayene ve 38'i (% 52,0) ise bakteriyolojik muayene ile pozitif
bulundu (P < 0,05). Sa¤l›kl› gruptaki koyunlar›n tamam› allerjik deri testi, SAT, postmortem muayene ve bakteriyolojik muayeneyle
negatif bulundu.
Enfekte grupta bulunan koyunlarda allerjik testlerin; SAT, postmortem muayene ve bakteriyolojik izolasyona göre duyarl›l›k, özgüllük
ve pozitif prediktif de¤erleri tespit edildi. Koltuk alt› derisi için s›ras›yla; % 100,0, % 29,0 ve % 77,5 oranlar›nda bulundu. Allerjik
test için en uygun enjeksiyon yerinin koltuk alt› bölgesi oldu¤u tespit edildi. Bu çal›flma ile, allerjik deri testinin koyunlardaki
pseudotüberküloz enfeksiyonunun teflhisinde kullan›labilece¤i kanaatine var›ld›.
Anahtar Sözcükler: Kazeöz lenfadenitis, allerjik deri testi, koyun.

Investigations on the Diagnosis of Pseudotuberculosis Infections in
Sheep by Allergic Skin Tests
Abstract: This investigation was carried out to evaluate the use of allergic skin tests in the diagnosis of pseudotuberculosis in sheep.
For this purpose, two different allergens were prepared by two different methods. Allergens were prepared from C.
pseudotuberculosis NVH 3368 strain. The study was carried out on farms with a total of 300 sheep in the province of Konya. The
effects of two different allergens injected into four different sites in all three groups (infected, suspected and healthy) were examined
(P < 0.05). At the end of the allergic skin test it was found that 73 (73%) of infected sheep tested positive. Sixty-one (83.5%) of
these 73 were tested by SAT, 60 (82.1%) by postmortem examination and 38 (52.0%) by bacteriological examination (P < 0.05).
All tests gave negative results for the healthy group. Moreover, in the infected animals, the sensitivity, specificity and predictive
values from SAT, postmortem examination and bacteriological examination were investigated. The values were 100.0%, 29.0% and
75.5% for the axillary site. It was confirmed that the axilla is the best injection site in allergic tests. In conclusion, it was found the
allergic skin test was a reliable method for the diagnosis of pseudotuberculosis in sheep in the field.
Key Words: Caseous lymphadenitis, allergic skin test, sheep.

Girifl
Caseous lymphadenitis (CLA), koyun yetifltiricili¤inde
ekonomik öneme sahip bir hastal›kt›r (1-4). Hastal›¤›n
teflhisinde mikrobiyolojik ve serolojik yöntemler
kullan›lmaktad›r. Hastal›¤›n klinik belirti göstermemesi ve
kronik olarak seyretmesi sebebiyle mikrobiyolojik
izolasyon her zaman baflar›l› olmad›¤› gibi, serolojik

testlerle tespit edilebilir düzeyde antikorlar›n oluflmamas›
ve baflka enfeksiyonlar›n varl›¤›nda da pozitif sonuçlar
al›nmas›, teflhiste güçlüklere sebep olmaktad›r. Koyun
CLA'inin allerjik deri testi ile teflhisi üzerinde yap›lan
çal›flmalarda, hastal›¤›n allerjik testlerle teflhis
edilebilece¤i baz› araflt›r›c›lar (5-8) taraf›ndan bildirilmiflse
de sahaya yans›t›lamam›flt›r.

* Bu çal›flma ayn› isimli doktora tezinden özetlenmifltir

1035

Koyun Pseudotüberküloz'unun Allerjik Deri Testi ile Teflhisi Üzerinde Çal›flmalar

Enfeksiyonun bafllang›ç dönemlerindeki koyunlarda C.
pseudotuberculosis'e karfl› oluflan antikorlar belirli bir
seviyeye ulafl›ncaya kadar serolojik testlerle teflhis
edilememesine ra¤men, allerjik testlerle hem subklinik
dönemlerde hem de kronik dönemde enfeksiyonun teflhis
edilebilece¤i rapor edilmektedir (6-8).
Bu çal›flma ile, koyun pseudotüberküloz'unun allerjik
deri testleriyle teflhisi, enfekte ve sa¤l›kl› hayvanlar›n
ayr›m›, allerjik testlerin; Serum Aglütinasyon Test (SAT),
postmortem muayene ile hastal›¤a ait lezyon durumu ve
bakteriyolojik muayenelerle iliflkilerinin araflt›r›lmas›
amaçlanm›flt›r.
Materyal ve Metot
Çal›flmadaki allerjenlerin haz›rlanmas›nda kullan›lan C.
pseudotuberculosis NVH 3368 suflu, Dr. G. Holstad'tan
(Culture Collection of Department of Microbiology and
Immunology, Norwegian College of Veterinary Medicine,
Oslo, Norway) temin edildi.
Serum Aglütinasyon Test (SAT) Antijeni, Keskintepe
(9)'nin bildirdi¤i metoda göre; C. pseudotuberculosis NVH
3368 suflundan haz›rland›. Bu çal›flmada kullan›lan
Lenfadenin allerjeni (LA) Langenegger ve Langenegger
(8)'in metoduna, sonikadenin allerjeni (SA) ise Brown ve
ark. (5)'n›n metoduna göre C. pseudotuberculosis NVH
3368 suflundan haz›rland›. Haz›rlanan LA ve SA
allerjenlerinin total azot miktarlar›, mikrokehldal cihaz›
ile, SA allerjeninin absorbans› ise spektrofotometrik
olarak ölçüldü.
Kobaylar›n Duyarl›laflt›r›lmas›. Bu amaçla, 350-500
gr a¤›rl›¤›nda 2-3 ayl›k yaflta 6 adet beyaz erkek kobaya,
allerjen enjeksiyonundan 10 hafta önce 2 x 104 bakteri/ml
C. pseudotuberculosis NVH 3368 suflu periton içi yolla
verildi. Kobaylar hijyenik ortamda bak›m ve beslenmeye
tabi tutuldular. Negatif kontrol amac›yla 2 adet beyaz
erkek kobay ayr› bir yerde bak›m ve beslemeye tabi
tutularak denemeye al›nd› (8).
Allerjenlerin Kobaylarda Test Edilmeleri ve Doz
Tayini. Allerjik reaksiyonlar›n gözlenmesi amac›yla
duyarl›laflt›r›lm›fl 6 kobaya LA ve SA allerjenleri (LA ve SA
allerjenleri 3'er kobayda test edildi) uyguland›.
Duyarl›laflt›r›lmam›fl 2 kobay kontrol olarak tutuldu.
Kobaylar›n trafl edilmifl kar›n ve gö¤üs bölgeleri 4 eflit
k›sma ayr›ld›. Her kobay›n kar›n ve gö¤üs derisine
intradermal yolla LA allerjeninin 1/2 ve 1/4'lük
dilüsyonlar›ndan, SA allerjeninin ise 1/50 ve 1/100'lük
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dilüsyonlar›ndan 0,1, 0,2 ve 0,3'er ml intradermal yolla
enjekte edilerek, sahada koyunlara uygulanacak dozlar›
tespit edildi. Duyarl›laflt›r›lm›fl kobaylara negatif kontrol
olarak 0,5 ml steril FTS enjekte edildi. Allerjen
uygulamas›ndan 24-72 saat sonra uygulama
bölgelerindeki, flifllik, k›zar›kl›k ve nekroz oluflumlar›
makroskopik olarak de¤erlendirildi ve deri kal›nl›klar›
kompasla milimetrik olarak ölçüldü. 10 mm ve üzerindeki
deri kal›nlaflmas› pozitif kabul edildi (8). Ayr›ca LA ve SA
allerjenlerinin 0,45 µm'lik milipor filtreden geçirilerek
elde edilen filtratlar› da duyarl› kobaylarda ve 20 enfekte
koyunda test edildi.
Sahada Hayvan Gruplar›n›n Tespiti. Konya'n›n
merkez ilçe ve mahallelerinde bulunan koyun sürüleri ile
Tar›m ‹flletmeleri Genel Müdürlü¤üne (T‹GEM) ba¤l›
koyunculuk iflletmeleri seçildi. Çal›flmada 300 koyun
kullan›ld›. Enfekte grupta bulanan 100 koyun, allerjik deri
testi ve SAT uyguland›ktan sonra postmortem muayene
ile elde edilen lezyonlar›n bakteriyolojik muayeneleri
sonucunda belirlendi. Sahada, zay›f, yapa¤› kalitesi bozuk,
yüzeysel lenf dü¤ümleri ve deride apseler bulunduran 180
koyun seçilerek, allerjik deri testi ve SAT uyguland› ve
flüpheli grup olarak de¤erlendirildi. Allerjik deri testi,
SAT, postmortem muayene ve bakteriyolojik
muayenelerle negatif bulunan 20 koyun, kontrol grubu
olarak tutuldu
Allerjik Testlerin De¤erlendirilmesi. Allerjen
uygulanan hayvanlardaki uygulama yerleri 24-48 saat
sonra enjeksiyon yap›lmayan bölgeleri ve kontrol olarak
tutulan hayvanlardaki enjeksiyon bölgeleri ile
karfl›laflt›r›larak, derideki kal›nlaflma ve k›zar›kl›klar
de¤erlendirildi. Enjeksiyon bölgesindeki lokal reaksiyonlar
kompas ile ölçülerek derideki kal›nlaflma normal deri ile
karfl›laflt›r›ld›. Enjeksiyon bölgesindeki gözle fark
edilebilecek nitelikteki, eritem, fliflkinlik ve ödem gibi
reaksiyon gözlenen hayvanlar pozitif olarak
de¤erlendirildi (8).

C.
Mikrobiyolojik
Muayene.
Örneklerden
pseudotuberculosis ‹zolasyonu: Apseli lenf dü¤ümleri,
steril makas ve pensle aç›l›p apse içeriklerinden ve apse ile
temas etmifl doku yüzeyinden Kanl› Agar (Difco), Tellurite
Kanl› Agar (% 10 koyun kan›, % 0,5 dekstroz, % 33 mg
potasyum tellurit) besiyerlerine ekildikten sonra 37 °C'de
aerobik ve mikroaerofilik olarak 1-7 gün inkübe edildi.
Üreyen bakterilerin koloni morfolojileri ve Gram boyanma
özellikleri incelendi. ‹zole edilen sufllar›n identifikasyonlar›
klasik yöntemlere (10) göre yap›ld› Allerjik testlerin
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duyarl›l›k ve özgüllükleri Tizard (11)’›n belirtti¤i
kriterlere göre yap›ld›

bulgular› Tablo 1’de gösterildi. Enfekte gruptaki
koyunlar›n, allerjik testler (LA ve SA), SAT, postmortem
muayene ve bakteriyolojik muayene sonuçlar› Tablo 2’de
verildi.

‹statistiki analiz: Pearson χ2 ve Fisher exact χ2 (SPSS
10.0 Windows Chicago, USA) testleri kullan›larak yap›ld›.

Allerjik testlerde pozitif bulunan hayvanlar›n; SAT,
postmortem muayene ve bakteriyolojik muayene ile
iliflkileri önemli (P < 0,05), LA ve SA allerjenleri
aras›ndaki fark önemsiz (P > 0,05), uygulama bölgeleri
aras›ndaki fark ise önemli (P < 0,05) bulunmufltur.

Bulgular
LA allerjeninin 1/2'lik dilüsyonunun total azot miktar›
25 mg protein/100 ml, SA allerjeninin 1/100'lük
dilüsyonunun spektrofotometrik olarak ölçülen
absorbans› 0,58, total azot miktar› ise 52 mg
protein/100 ml olarak bulundu.

Allerjik deri testi uygulanan enfekte hayvanlardaki deri
kal›nl›klar›n›n ortalama de¤erleri Tablo 3'de gösterildi.
Enfekte grupta bulunan koyunlarda allerjik testlerin;
SAT, postmortem muayene ve bakteriyolojik izolasyona
göre duyarl›l›k, özgüllük ve pozitif prediktif de¤erleri
s›ras›yla, göz kapa¤› derisi için % 88,0, % 40,0 ve %
71,0; koltuk alt› derisi için, % 100,0, % 29,0 ve % 77,5;
kuyruk alt› derisi için, % 80,0, % 60,0 ve % 75,0 olarak
bulunurken, kulak derisi için ise, % 66,6, % 61,2 ve %
61,8 oranlar›nda bulundu. Allerjik test için en uygun
enjeksiyon yerinin koltuk alt› bölgesi oldu¤u tespit edildi

Allerjenlerin Kobaylar üzerindeki Biyolojik etkileri.
LA allerjeninin 1/2'lik, SA allerjeninin ise 1/100'lük
dilüsyonlar›n›n 0,1 ml'lik dozunun meydana getirdi¤i deri
kal›nl›¤› di¤er dilüsyonlara göre yüksek bulundu. Steril
FTS ile kontrol edilen duyarl›laflt›r›lm›fl kobaylarda ve
normal kobaylarda her iki allerjen ile herhangi bir deri
reaksiyonu tespit edilmedi. Sahada allerjik deri testi için,
LA allerjeninin 1/'2'lik, SA allerjeninin ise 1/100'lük
dilüsyonlar›ndan 0,1 ml dozunda kullan›lmas› uygun
bulundu. Haz›rlanan allerjen filtratlar›n›n 0,1 ml'lik dozu
ile duyarl›laflt›r›lm›fl kobaylarda 24. saatte 4 mm, 48.
saatte 5 mm ve 72. saatte 4 mm'lik deri kal›nl›klar› tespit
edilirken, koyunlarda her iki allerjenin 0,1 ml'lik dozlar›
ile 5 mm'nin alt›nda deri kal›nl›¤› tespit edildi.

Enfekte koyunlardaki allerjik test uygulanan dört
farkl› enjeksiyon bölgesi dikkate al›nd›¤›nda s›ras›yla;
koltuk alt› derisi, ve göz kapa¤› derisi, kuyruk alt› derisi
ve kulak derisine göre daha iyi bulundu (Tablo 4).
Tart›flma

Allerjik Testlerin De¤erlendirilmesi. Bu çal›flmada
kullan›lan allerjenlerin test edildi¤i enfekte, süpheli ve
sa¤l›kl› gruplardaki koyunlardan elde edilen; allerjik test,
SAT, postmortem muayene ve bakteriyolojik muayene

Koyun pseudotüberküloz'u, dünyan›n pek çok
ülkesinde yayg›n olarak görülen ve önemli ekonomik
kay›plara yol açan bir enfeksiyondur (3,12-14).

Tablo 1. Çal›flmada incelenen tüm koyunlar›n genel olarak de¤erlendirilmesi.

Grup

Allerjik Test *

SAT
Pozitif

n

%

n

%

Postmortem Mua.

Bakteriyolojik Mua.

Negatif

Pozitif

Negatif

Pozitif

Negatif

n

%

n

%

n

%

n

%

n

60
11

82,1
40,7

13
16

17,9
59,3

38
2

52,0
7,0

Enfekte
n =100

Pozitif
Negatif

73
27

73,0
27,0

61
9

83,5
33,3

12
18

16,5
66,7

fiüpheli **
n = 180

Pozitif
Negatif

134
46

74,4
25,6

114
15

85,0
32,6

20
31

15,0
67,4

Sa¤l›kl›
n = 20

Pozitif
Negatif

0
0,0
20 100,0

0
0

0,0
0,0

0
0,0
20 100,0

0
0

0,0
0,0

%

35 48,0
25 93,0
-

0
0,0
20 100,0

0
0

0,0
0,0

0 0,0
20 100,0

*Allerjenler deri içi yolla enjekte edildi.
**fiüpheli grupta postmortem muayene ve bakteriyolojik muayene yap›lmad›
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Tablo 2. Enfekte gruptaki koyunlar›n; allerjik testler (LA ve SA), SAT, Postmortem muayene ve bakteriyolojik muayene sonuçlar› ile karfl›laflt›r›lmas›.

Allerjik Test *

SAT
Pozitif

Allerjen

Postmortem Mua.
Negatif

n

%

n

%

n

%

Bakteriyolojik Mua.

Pozitif

Negatif

Pozitif

n

%

n

%

n

Negatif

%

n

%

LA
n: 50

Pozitif
Negatif

37
13

74,0
26,0

31
4

83,7
30,7

6
9

16,3
69,3

31 83,7
6 46,0

6
7

16,3
54,0

20 54,0
1 7,6

17
12

46,0
92,4

SA
n: 50

Pozitif
Negatif

36
14

72,0
28,0

30
5

83,3
35,7

6
9

16,7
64,3

29 80,5
5 35,7

7
9

19,5
64,3

18 50,0
1 7,1

18
13

50,0
92,9

* Allerjik deri testi uygulanan koyunlara 0,5 ml steril FTS enjekte edilerek negatif kontrol olarak tutulmufltur.
** LA ve SA uygulanan sa¤l›kl› 10’ar koyun; allerjik deri testi, SAT, postmortem muayene ve bakteriyolojik muayene ile negatif bulunmufltur.

Tablo 3. Allerjik deri testi uygulanan enfekte koyunlar›n uygulama yerlerine göre ortalama deri kal›nl›klar›.
Allerjen
uygulama

Pozitf (mm)
X ± SE

Negatif (mm)
X ± SE

Bölgeleri*

Lenfadenin

Sonikadenin

Lenfadenin

Sonikadenin

Göz kapa¤›

14,62 ± 0,27

15,23 ± 1,12

3,45 ± 0,49

4,22 ± 1,52

Koltuk alt›

23,32 ± 0,60

20,96 ± 0,78

7,42 ± 0,62

4,92 ± 0,13

Kuyruk alt›

20,40 ± 0,83

18,43 ± 1,13

4,52 ± 1,16

5,18 ± 0,54

Kulak**

10,90 ± 0,92

11,77 ± 0,40

3,36 ± 0,49

3,85 ± 1,73

* Allerjenler deri içi yolla enjekte edilmifltir.
** Koyunlardaki uygulama bölgelerinin normal deri kal›nl›klar›: Göz kapa¤› 2 mm, Koltuk alt› 3 mm, Kuyruk alt› 3,5 mm ve Kulak 2 mm.

Tablo 4. Enfekte koyunlarda uygulan›fl bölgelerine göre allerjenlerle al›nan sonuçlar.
Allerjen

Alerjik Test

uygulama
Bölgeleri*

Pozitif

Negatif

Allerjen

n

n

%

n

%

Göz kapa¤›

LA

13

11

84,0

2

16,0

n: 25

SA

12

10

83,0

2

17,0

Koltuk alt›

LA

13

12

92,3

1

7,7

n: 25

SA

12

11

91,6

1

8,4

Kuyruk alt›

LA

13

8

61,8

5

38,2

n: 25

SA

12

8

66,6

4

33,4

Kulak

LA

11

6

54,6

5

45,4

n: 25**

SA

14

7

50,0

7

50,0

LA: Lenfadenin. SA: Sonikadenin
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Enfeksiyonun teflhisinde, bakteriyolojik incelemeler,
etiyolojik aç›dan daha güvenli sonuç verirse de, hastal›¤›n
subklinik olarak seyretmesi ve yüzeysel lezyonlar›n daha
çok kronik dönemde görülmesi, reaktör hayvanlar›n
tespitini ve bakteriyolojik izolasyon oran›n› azaltmaktad›r.
Bu nedenle epidemiyolojik çal›flmalarda sero-sörveyden
daha fazla yararlan›lmaktad›r (3,15-20). Koyun
pseudotüberküloz'unun serolojik testlerle teflhis
edilemedi¤i subakut ve kronik dönemlerdeki koyunlarda,
allerjik deri testlerinin uygulanabilece¤i çeflitli araflt›r›c›lar
(6-8) taraf›ndan bildirilmektedir.
Erganifl ve ark. (21), epidemiyolojik sörvey
çal›flmas›nda 376 koyuna ait serum örne¤inin 20'sinin (%
6,4) SAT ile pozitif bulundu¤unu ve 100 apseli lenf
yumrusu materyalinden % 16 oran›nda C.
pseudotuberculosis suflu izole ettiklerini rapor
etmifllerdir. Ayd›n (12), do¤al olarak enfekte 86 koyun
serumundan 60'›n›n (% 70,0) SAT ile pozitif sonuç
verdi¤ini tespit etmifltir. Bu çal›flmada enfekte koyunlarda
tespit edilen SAT sonuçlar› Ayd›n (12)'›n bulgular›na yak›n
bulunmufltur. Bu çal›flmadaki SAT sonuçlar›n›n Erganifl ve
ark. (21)'n›n bulgular›ndan yüksek bulunmas›,
araflt›r›c›lar›n serum örneklerini toplarken tesadüfi
örnekleme tekni¤ini kullanmalar›ndan kaynaklanabilir.
Bu çal›flmada kullan›lan farkl› iki allerjenin (LA ve SA)
0,1 ml'lik dozu enfekte gruptaki hayvanlara uyg›land› ve
CLA'n›n allerjik teflhisinde testin duyarl›l›¤›, uygulama
prati¤i dikkate al›nd›¤›nda en uygun enjeksiyon yeri
olarak koltuk alt› bölgesi tespit edildi. SA allerjeni her ne
kadar Brown ve ark. (5)'n›n metodundan yararlan›larak
haz›rlanm›fl ise de, bu allerjen araflt›r›c› taraf›ndan
koyunlar›n duyarl›laflt›r›lmas› maksad›yla haz›rlanan bir
bakteriyel ekstrakt olarak kullan›lm›fl, allerjen olarak
kullan›lmam›flt›r. Bu nedenle bu allerjen ile ilgili bir
araflt›rmaya rastlanamam›flt›r. Çal›flmada kullan›lan
allerjenlerle (LA ve SA) 100 enfekte koyunun 73'ü (%
73,0) pozitif bulundu. Allerjik deri testi ile pozitif bulunan
73 koyundan 60'›n›n (% 60,0) postmortem muayenede
hastal›¤a ait lezyon tafl›d›¤› tespit edildi ve bu lezyonlar›n
38'inden C. pseudotuberculosis suflu izole edildi.
Carne (6), allerjik deri testi için C. pseudotuberculosis
'in buyyon kültürünü otoklavda inaktive ederek bakterin
allerjen haz›rlam›flt›r. Ayn› araflt›r›c› (6) deneysel olarak
enfekte etti¤i bir grupta bulunan 50 koyunun kuyruk alt›
ve koltuk alt› derisine uygulad›¤› allerjen ile 25'ini (%
50,0) pozitif bulurken, allerjik deri testi ile pozitif

buldu¤u 25 koyunun 16's›n›n (% 57,1) postmortem
muayenede hastal›kla ilgili lezyon tafl›d›¤›n› bildirmifltir.
Deneysel olarak enfekte etti¤i 2. bir grupta bulunan 50
koyunun 31'ini (% 62,0) allerjik testlerle pozitif
buldu¤unu ve bu koyunlar›n postmortem muayenelerinde
15'inin (% 48,0) lezyonlu bulundu¤unu rapor etmifltir.
Farid ve Mahmoud (7), bakterin allerjen kullanarak
yapt›klar› allerjik deri testi ile 10 enfekte koyunun 9'unu
(% 90,0) pozitif bulurlarken, enfekte koyunlarla birlikte
bar›nd›r›lan 10 koyunun 8'inde (% 80,0) allerjik
reaksiyon gözlemifllerdir. Langenegger ve Langenegger
(8), klinik olarak pseudotüberküloz'lu 40 keçinin koltuk
alt› bölgesine LA allerjeninden 0,1 ml enjekte ederek 23
(% 57,5) keçide pozitiflik tespit etmifllerdir. Bu çal›flmada
LA allerjeninin 0,1 ml'lik dozu ile sahada süpheli bulunan
90 koyunun 72'si (% 80,0) pozitif bulundu. Langenegger
ve Langenegger (8)'in bulgular›ndan daha yüksek oranda
pozitifli¤e rastlanmas›, flüpheli grubun oluflturulmas›nda
klinik muayenelerin yan›s›ra SAT testinde de pozitiflik
belirlenen sürülerin seçilmesinden kaynaklanabilir.
Bu araflt›rmada enfekte koyunlar›n koltuk alt› derisine
uygulanan LA allerjeni ile 13 koyundan 12'si (% 92,3)
pozitif bulunurken, göz kapa¤› derisine uygulanan LA
allerjeni ile tespit edilen ortalama deri kal›nl›¤› 14,62 mm,
SA allerjeni uygulanan koyunlarda ise 15,23 mm olarak
ölçüldü. Carne (6), enfekte 10 koyunun tamam›n› allerjik
testler ile pozitif buldu¤unu bildirirken, Farid ve
Mahmoud (7), enfekte 10 koyunun 9'unun (% 90,0)
pozitif bulundu¤unu ve allerjen enjeksiyonundan önce 2
mm olan deri kal›nl›¤›n›n, 10-15 mm'lik bir art›fl
gösterdi¤ini rapor etmifllerdir. Bu çal›flmada enfekte
koyunlarda elde edilen allerjik deri testi sonuçlar› ve göz
kapa¤› derisindeki deri kal›nlaflmas› araflt›r›c›lar›n (6,7)
bulgular› ile uyumlu bulunmufltur.
Carne (6), deneysel olarak enfekte etti¤i ve allerjik
deri testi ile pozitif buldu¤u 25 koyunun 3'ünde (% 12,0)
3+, 5'inde (% 20,0) 2+, 5'inde (% 20,0) +'l›k deri
kal›nl›¤› tespit ederken, 12 koyunda daha düflük deri
kal›nlaflmas› görüldü¤ünü rapor etmifltir. Bu çal›flmada
allerjik deri testleri ile pozitif bulunan koyunlardaki deri
kal›nl›klar› 3+, 2+ ve + olarak de¤erlendirildi¤inde,
allerjik testleri ile pozitif bulunan enfekte 73 koyundan
12'si (% 16,4) 3+, 45'i (% 61,6) 2+ ve 16's› (% 21,9)
+ olarak bulundu. Deri kal›nl›klar› reaksiyon fliddetine
göre kabaca de¤erlendirildi¤inde, elde edilen verilerin
Carne (6)'nin bulgular›ndan yüksek olmas› daha pürifiye
allerjen kullan›lmas›ndan ileri gelebilir.
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Carne (6), sa¤l›kl› koyunlar›n tamam›n›n allerjik deri
testi ile negatif bulundu¤unu ve bu koyunlar›n yap›lan
postmortem muayenelerinde hastal›¤a ait herhangi bir
lezyona rastlanamad›¤›n› bildirmifltir. Bu araflt›rmada da,
sa¤l›kl› koyunlar allerjik deri testi ve SAT ile negatif
bulundu ve bu koyunlar›n postmortem muayenelerinde
hastal›kla ilgili herhangi bir lezyona rastlanamad›.
Baz› araflt›r›c›lar (7,8), bölgesel C. pseudotuberculosis
sufllar›ndan haz›rlanan allerjenlerle daha güçlü deri
reaksiyonu al›nabilece¤ini ileri sürmüfllerdir. Carne (6), C.
pseudotuberculosis'in 33 farkl› suflunu kullanarak
haz›rlad›¤› allerjeni (polivalan) enfekte koyunlara
uygulam›fl ve sadece bir sufltan (monovalan) haz›rlad›¤›
allerjenle elde etti¤i allerjik deri testi sonuçlar›yla
karfl›laflt›rd›¤›nda reaksiyon fliddetinde herhangi bir
farkl›l›k meydana gelmedi¤ini bildirmifl, reaksiyon
fliddetinin yöresel sufltan haz›rlanm›fl allerjenlere ba¤l›
olmad›¤›n›, bu durumun hayvanlar›n enfeksiyon fliddeti ile
ilgili oldu¤unu belirtmifltir. Bu çal›flmada, C.
pseudotuberculosis NVH 3368 suflundan haz›rlanan LA ve
SA allerjenleri ile enfekte ve flüpheli koyunlarda reaksiyon
fliddeti bak›m›ndan önemli bir farkl›l›k belirlenemedi (P >
0,05).

Bu çal›flmada, allerjik testin duyarl›l›¤› ve
reaksiyonlar›n de¤erlendirilmesi bak›m›ndan koltuk alt› ve
göz kapa¤› derisi, kuyruk alt› ve kulak derilerine göre
daha iyi bulundu. Allerjenlerin deri içine enjeksiyonunda
ortaya ç›kabilecek uygulama hatalar› ve kuyruk alt›
derisinin ya¤l› olabilece¤i dikkate al›nd›¤›nda, uygulama ve
de¤erlendirme kolayl›¤› bak›m›ndan koltuk alt› bölgesinin
daha uygun olaca¤› görüflüne var›ld›.
Bu araflt›rman›n bulgular› ve verileri ›fl›¤›nda; allerjik
deri testinin koyun CLA's›n›n sürü baz›nda taramalar›nda
pratik uygulan›fl›, kolay ve k›sa sürede de¤erlendirilmesi,
enfekte koyunlar› sa¤l›kl› koyunlardan ay›rmak için
kullan›labilir bir teflhis metodu oldu¤u, Türkiye'de koyun
pseudotüberküloz'unun teflhis edilmesi için yap›lacak olan
eradikasyon programlar›na allerjik deri testinin de dahil
edilmesinin yararl› olaca¤› kanaatine var›lm›flt›r.
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